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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Формування наукомісткої інформаційномережевої
економіки актуалізує тематику дослідження механізмів
впливу держави на економічну систему. Прогресивний
розвиток економіки та її галузей гальмується через не
досконалість інституційного середовища, не сформо
ваність механізмів державного управління. Інституційне
середовище, яке охоплює усю сукупність базових еко
номічних, правових, соціальних та ін. правил, норм, орган
ізацій, що через формальні та неформальні обмеження
впливають на розвиток економічної системи суспільства
шляхом врегулювання взаємовідносин суб'єктів еконо
міки, в Україні є недосконалим. Забезпечення стійкого
економічного розвитку суспільства, формування "нової",
"постіндустріальної", "інформаційної", "інноваційної",
"нооекономіки", "економіки знань" потребує удоскона
лення інституціонального середовища в якому особлива
увага була б приділена людському капіталу.
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Різноманітні аспекти державного регулювання еко
номіки розглядались у працях А. Сміта, Дж. Кейнса,
УДК 330.3. 330.8. 338.2. 351.
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ВПЛИВ ДЕРЖАВИ НА УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО
СЕРЕДОВИЩА В ПРОЦЕСІ СТРУКТУРНОJІННОВАЦІЙНИХ
ЗМІН В ЕКОНОМІЦІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
THE INFLUENCE OF THE STATE ON IMPROVING THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT IN THE
PROCESS OF INNOVATIVEJSTRUCTURAL CHANGES IN THE ECONOMY: A THEORETICAL ASPECT
Забезпечення стійкого економічного розвитку суспільства, формування "нової", "постіндустріальної",
"інформаційної", "інноваційної", "нооекономіки", "економіки знань" потребує удосконалення інституJ
ціонального середовища в якому особлива увага була б приділена людському капіталу. Удосконалення
інституційного середовища потребує здійснення інституційних змін, а саме: зміни системи формальних
правил і неформальних обмежень, а також механізмів, за допомогою яких вони вводяться в дію у певних
часових і просторових межах. Формування та реалізація політики інституціональних змін має відбуваJ
тись на основі мінімізації втрат. Необхідним є вироблення таких засобів, що оптимізують витрати дерJ
жавного втручання та не перешкоджають можливим вигодам від такого втручання. Однією із важливих
передумов формування людського капіталу є накопичення знань, пізнання сутності економічних проJ
цесів, виявлення закономірностей за допомогою розумових операцій і реалізації економічних знань, наJ
вичок, умінь і якостей особистості в життєдіяльності.
Ensuring sustainable development of society, the formation of "new", "postJindustrial", "information",
"innovative", "nooekonomiky" "knowledge economy" requires improvement of the institutional environment in
which special attention would be paid to human capital. Improving the institutional environment needs
implementation institutional changes, namely changing the system of formal rules and informal constraints and
the mechanisms by which they are enacted in specific temporal and spatial boundaries. Formulation and
implementation policy of institutional changes should be based on minimizing losses. It is necessary to develop
such tools that optimize the cost of state intervention and do not prevent the possible benefits from such
intervention. One of the most important prerequisites of human capital is the accumulation of knowledge,
knowledge of the essence of economic processes, identifying patterns using mental operations and realization of
economic knowledge, skills, abilities and personality traits in life.
Ключові слова: "постіндустріальної", "інформаційної", "інноваційної", "нооекономіки", "економіки
знань", інституціональні зміни, державне управління, економіка, структурноінноваційні зміни.
Key words: "new economy", "postindustrial economy", "information economy", "innovative economy",
"nooekonomiky" "knowledge economy", institutional changes, governance, structural innovative changes, economy.
А. Пігу, інституціональні аспекти висвітлювались у пра
цях Д. Норта, Е. Остром та багатьох інших. Беккер зо
середжувався на проблемі формування людського ка
піталу. Багатогранність та багатоаспектність зазначе
ної тематики потребує приділення уваги проблематиці
впливу держави на удосконалення інституційного сере
довища в процесі структурноінноваційних змін в еко
номіці: теоретичний аспект.
МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження теоретичних аспектів
впливу держави на удосконалення інституційного середо
вища в процесі структурноінноваційних змін в економіці.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Трансформація економічної системи, її рух до но
вого якісного стану потребує розвитку та забезпечен
ня ефективного функціонування людських ресурсів, пе
ретворення їх на дієвий фактор забезпечення сталого
економічного розвитку. Однією із найважливіших пе
редумов у забезпеченні розвитку людських ресурсів, пе
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ретворення їх на капітал є формування світогляду, у
тому числі й економічного світогляду людини.
Світогляд — це система уявлень про світ і місце, яке
посідає у ньому людина, про ставлення людини до навко
лишньої дійсності і самої себе, а також обумовлені цими
уявленнями основні життєві позиції і установки людей, їх
переконання, ідеали, принципи пізнання і діяльності,
ціннісні орієнтації. Світогляд — спосіб духовнопрактич
ного освоєння світу людиною в єдності його теоретичного
і практичного ставлення до дійсності [1, с. 353].
Формування економічного світогляду, як системи най
загальніших економічних знань, економічних цінностей,
практичних настанов, які регулюють поведінку людини,
впливають на її сприйняття, розуміння, оцінку економіч
них процесів є однією із функцій економічної теорії, як на
уки, що формує підгрунтя для інших економічних наук. На
думку Н.І. Гражевської, високу ефективність виробництва
нині можуть забезпечити не просто старанні виконавці пев
них рішень чи операцій, а лише фахівці, які мають широкий
економічний світогляд, здатні творчо використовувати на
буті знання. Пізнання сутності економічних процесів, ви
явлення закономірностей за допомогою розумових опе
рацій і реалізація економічних знань, навичок, умінь і якос
тей особистості в економічній діяльності й поведінці у
цілісному економічному процесі потребує економічного
мислення.
На думку українських вчених, до 90х років ХХ ст. у
нашій країні у формуванні економічного мислення виключ
не місце займала марксистська політична економія [2]. Тому
предмет дослідження економіки як науки трактувався од
нобічно, інші теорії не вивчалися або оголошувалися нена
уковими, що, на думку вчених, було суттєвим недоліком у
викладанні суспільних дисциплін і формуванні світогляду.
Тож у сучасному світі світоглядна функція економічної
теорії має бути спрямована на формування нового типу
економічного мислення і, отже, сучасного світогляду лю
дини.
Навряд чи назавжди можна відкинути твердження, що
основний капітал постійно потребує оновлення, і не тільки
через фізичне зношування (втрату продуктивних властиво
стей), яке виявляється у псуванні, виході з ладу, руйнації, а
й через моральне зношування, внаслідок якого знецінюють
ся функціонуючі засоби праці або припиняється їх викори
стання (поява в результаті НТП продуктивніших засобів).
Варто згадати, що основоположник французької шко
ли фізіократів Франсуа Кене (Fran?ois Quesnay), розробля
ючи макроекономічну модель господарського кругообігу,
зображену у вигляді економічної таблиці, не передбачив
заміну основного капіталу. Тоді як А.Сміт, розмірковуючи
про зростання національного багатства, наголошував на
важливості нагромадження капіталу.
К. Маркс відрізняв просте відтворення (де весь отри
маний дохід використовується на особисте споживання),
від розширеного відтворення, яке передбачає формування
фонду нагромадження, за рахунок якого відбувається ви
робниче (нове будівництво, реконструкція і модернізація,
загалом покращення якості виробництва) нагромадження.
Дж. Кейнс, зіставляючи спонукальні сили мотивів спо
живання і заощадження, зазначає, що звичайно спонукан
ня до задоволення невідкладних потреб людини та її роди
ни за силою впливу на поведінку перевершує спонукання
до нагромадження. Проте, із збільшенням рівня доходів,
відсоток, що йде на заощадження призводить до сповіль
нення економічного зростання. Парадокс Дж. Кейнса по
лягає в тому, що якщо людина збільшує свої заощадження,
то вона стає багатшою, а економіка при збільшенні заощад
жень стає біднішою. Тому, на думку Дж. Кейнса держава
має втручатись в економіку шляхом здійснення державних
закупівель та застосування податкових механізмів. Згодом,
недовіру до теорії Кейнса викликало зростання інфляції та
зниження рівня продуктивності праці. Монетаристи вишу
кували причини інфляції, прихильники теорії раціональних
очікувань наголошують, що ринкові суб'єкти поводять себе
раціонально. В очікуванні зростання цін розширюється рин
ковий попит, стимулюючи нове зростання цін. Теорія "еко
номіки пропозиції" доводить, що державне втручання про
вокує зростання податків, які негативно впливають на сти
мули до праці. Тому центральна роль має належати ринко
вим механізмам стабілізації. Прихильники даної теорії ви
ступають за підтримку великих скорочень податків, пере
ходу від прогресивних до регресивних податків, розгляда
ючи це як умову стимулювання заощаджень та інвестицій.
Не менш цікавими видаються праці Г. Менша, який роз
виваючи теорію Й. Шумпетера описує ситуацію "технолог
ічного пату", а також Г. Хаберлера, який наголошував на
необхідності дерегулювання промисловості та лібералізації
міжнародної торгівлі. Формує базові економічні знання й
теорія відносних переваг Д. Рікардо та модель Хекшера
Уоліна, що пояснює сировинну спеціалізацію країн, робля
чи висновки про те, що експортуватись мають товари, які
містять насичені ресурси, а імпортуватись ті, при вироб
ництві яких використовуються рідкісні ресурси; П. Саму
ельсон робить висновки про наближення цін на ресурси до
певного міжнародного рівня.
Варто додати, що провідною тенденцією кінця ХХ по
чатку ХХІ ст. у світі стає формування "нової", "постіндуст
ріальної", "інформаційної", "інноваційної", "нооекономіки",
"економіки знань", економіки, в основі якої лежать нетра
диційні фактори виробництва (земля, праця, капітал), а но
вий фактор виробництва — людський інтелект, знання,
інформація.
В економіці поступово відбуваються структурноінно
ваційні зрушення, які є процесом удосконалення економі
ки, шляхом оновлення елементів системи та зв'язків між
ними, що зумовлює появу нових властивостей та якості
функціонування системи, переходу її на наступний етап
розвитку. Макроекономічні пропорції, що формуються під
впливом дії виключно ринкових механізмів, неспроможні
забезпечити умови для розширеного відтворення виробниц
тва. Змінити стихійний характер формування структурних
пропорцій та досягти своєчасності та рівномірності
здійснення структурних зрушень можливо за умови допов
нення механізму саморегулювання економіки державним
управлінням.
З точки зору інституціонального підходу, який синте
зує соціальний, філософський, правовий, психологічний та
інші підходи державу можна розглядати, як: інститут, сис
тему інститутів влади і управління, арену, організацію та ін.
Спільним є бачення вчених щодо ключових ознак держави,
якими є: наявність правлячої еліти, політичної організації,
структур центральної, місцевої влади та відповідних взає
мовідносин між ними, реалізація монопольного права на
прийняття законів, підтримка внутрішнього порядку,
здійснення зовнішньо політичної функції, врегулювання
соціальноекономічних відносин тощо.
Наприклад, Т. Веблен, вважав, що держава є інститу
том, Д. Норт наголошував, що держава є організацією. Дж.
Коммонс вказував, що на вищій стадії розвитку капіталіз
му (адміністративний капіталізм) держава, створюючи уря
дові комісії, має виконувати роль арбітра, при укладанні
договорів між колективними інститутами (водночас вчений
не врахував можливу політичну вмотивованість цих комісій).
Відсутнім серед інституціоналістів є узгоджене бачення
щодо ролі держави. У. Мітчелл наголошував на важливості
антициклічного регулювання, тобто держава має виявляти
можливості запобігання надвиробництву та циклічних
спадів шляхом формування спеціального органу, який би
розробляв рекомендації щодо засобів пом'якшення циклі
чних коливань та досягнення стійкої економічної кон'юнк
тури на основі наукового прогнозування.
Теорія суспільного вибору, розглядаючи політичний
ринок за аналогією з товарним, порівнює державу з аре
ною конкуренції людей (за вплив на прийняття рішень; за
доступ до розподілу ресурсів; за місця на ієрархічній дра
бині), як особливий ринок, учасники якого мають надзви
чайні права власності: виборці можуть обирати представ
ників до вищих органів держави; депутати — приймати за
кони; чиновники — стежити за їх виконанням тощо.
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Дж. Б'юкенен, прихильник вільного ринкового господар
ства, виступав за посилення державного втручання в еко
номіку у разі, якщо воно не шкодить та відображає інтере
си вільного підприємництва. На думку вчених, Дж. Б'юке
нен бачить принципову різницю між двома стадіями пол
ітичного процесу: розробкою правил (конституційна) і грою
за ними (постконституційна). Дослідник виділяє "державу
виробника" (поставляє суспільству неринкові соціальні бла
га) та "державузахисника" (забезпечує гру за конституц
ійними правилами). Ідеальний суспільний лад, на думку Дж.
Б'юкенен, відповідає таким вимогам: однаковий підхід до
усіх на конституційній стадії. При цьому правило одностай
ності служить захистом індивідуальних прав і має забезпе
чувати повну рівність; дії на постконституційній стадії пол
ітичного процесу ефективно обмежені правилами, що ви
роблені на конституційній стадії. Це стосується всіх, як пе
ресічних громадян, так і обраних народом у всі органи вла
ди; існує принципова різниця між діями, здійсненими у рам
ках конституційних правил, і змінами самих цих правил.
Зміни можливі тільки на конституційній основі і у ідеалі
побудовані на одностайності. На думку Дж. Б'юкенена, у
тій мірі, у якій країна відповідає цим трьом вимогам, вона
може вважатися конституційною демократією, чиї інсти
тути володіють властивими контракціонізму нормативни
ми якостями [3].
Критикуючи теорію суспільного вибору, К. Ерроу дово
див неможливість прийняття суспільством колективного
рішення про власні пріоритети із врахуванням індивідуаль
них пріоритетів. У праці "Соціальний вибір та індивідуальні
цінності" (1951 р.), проводилася аналогія між державою та
окремою особою і заперечувалися основні висновки теорії
суспільного вибору стосовно економічної ролі держави.
Лауреат Нобелівської премії Е. Остром, досліджуючи
роль держави, довела, що місцеві громади можуть здійсню
вати більш ефективне управління ресурсами у порівнянні з
державою або приватними власниками (на прикладі водних
ресурсів). Вчена називає основні принципи, що сприяють
успішній кооперації при управлінні спільними благами: без
посереднє спілкування між учасниками розподілу суспіль
них благ; репутація учасників управління спільними ресур
сами повинна бути відома усім членам громади; довший ча
совий горизонт сприяє утвердженню ефективніших правил
користування ресурсами, про що свідчать результати тра
диційних форм самоорганізації; правила чітко закріплюють
права усіх членів громади на користування ресурсами; ко
ристувачі узгоджують механізм санкцій; встановлюється
градація санкцій: м'які покарання — при виявленні першо
го порушення, жорсткіші — при повторному нехтуванні
правил учасником громади; право споживачів громадських
ресурсів на самоорганізацію визнається зовнішніми орга
нами влади з державою чи приватними власниками управ
ляти ресурсами [4].
У науковій літературі не припиняються дискусії про те,
якою повинна бути межа державного втручання в економ
іку [5]. Переважає точка зору, відповідно до якої держава
має реагувати в першу чергу на різні прояви соціального
неблагополуччя (на цій позиції базується практика вико
ристання державної власності в усьому світі). Багато хто
вважає, що держава має втручатись в економіку ліквідову
ючи "провали ринку". Наприклад, Р. Коуз, критикуючи по
зиції А. Пігу щодо державного втручання, стверджує, що в
умовах нульових трансакційних витрат, коли люди погод
жуються чинно дотримуватись результатів добровільного
обміну, державне втручання з метою коригування ринко
вого механізму не потрібне, оскільки ринок самостійно здат
ний впоратись із зовнішніми ефектами. Разом з тим Р. Коуз
погоджується, що ринок потребує допомоги держави, але
ця допомога повинна надаватися не шляхом встановлення
державного контролю, а шляхом створення умов, і насам
перед правових, що давали б можливість ринковому меха
нізму самому вирішувати ті нестандартні ситуації, які по
роджує сучасна цивілізація [6].
Теорія суспільного вибору до "провалів держави" відно
сить: обмеженість інформації, недосконалість політичного
процесу та обмеженість контролю над бюрократією. Тоб
то ситуації, коли державне втручання створює додаткові
витрати, які можуть перевищувати вигоди, що досягають
ся. У цих випадках загальним висновком є невтручання дер
жави в економічні процеси. Разом з тим інституціоналіста
ми було доведено, що окремі провали держави можуть бути
виправлені та усунені. А. Ткач наголошує, що, з одного боку,
держава є необхідною умовою стійкості економічного зро
стання, а з іншого — при певних обставинах може бути його
перешкодою [7, с. 220]. Чим активніша держава, тим більше
вірогідні її провали. Разом з тим при пасивному відношенні
держави до провалів ринку та інших проблем втрати ефек
тивності неминучі.
Лауреат нобелевської премії Д. Норт розглядаючи дер
жаву як організацію, що володіє порівняльними перевага
ми в здійсненні насильства, що розповсюджуються на гео
графічний район, чиї межі визначені її здатністю оподат
ковувати підданих, вказує, що держава продає послуги
"оборона" і "правосуддя" в обмін на податки [8, с. 21]. За
умов централізованого виробництва цих послуг виникає
позитивний ефект від економії на масштабах. Якщо ж ко
жен буде захищає свої права власності в індивідуальному
порядку, то сукупні витрати будуть набагато більшими.
Щодо податків, то надмірно жорсткий податковий тягар
зумовлює ухилення від сплати податків, втечу капіталу
тощо. На думку Д. Норта, держава має формувати таку
податкову систему, яка уможливлювала б вироблення та
кого набору послуг суспільству, який, з однієї сторони, був
би корисний всім і кожному, а з іншої — мінімізував би вит
рати держави на специфікацію і захист прав власності.
Наприклад, міжнародні експерти у численних допові
дях при формуванні різноманітних індексів (наприклад,
GCI, GII, SII, RIS та багатьох ін.) неодноразово звертають
увагу на необхідність усунення проблем та перешкод у фор
муванні інституціонального середовища інноваційної діяль
ності в Україні, а саме: корупції, не достатній ефективності
системи державних закупівель новітніх технологій і про
дукції, нерозвиненості інноваційної інфраструктури,
низькій якості дослідницької інфраструктури, недостат
ності фінансування, а також не сприятливому регулятор
ному середовищі, не високому рівні якісної роботи елект
ронного уряду, не достатності використання інформацій
нокомунікаційних технологій, недостатньому рівні форму
вання сталих взаємозв'язків між елементами національної
інноваційної системи, слабкій інтегрованості в міжнародну
науковотехнічну, інноваційну кооперацію та ін.
Тож необхідним, на думку економічних експертів, є
удосконалення інституціонального середовища, тобто по
требують зміни не тільки формальні правила (закони, нор
ми, правила та ін.), а й не формальні обмеження (звичаї,
традиції та правила поведінки). Варто згадати, що Д. Норт,
досліджуючи інституціональні зміни, робив акцент на склад
ності даного процесу, що носить інкрементний, а не диск
ретний характер (радикальні зміни у формальних правилах,
що відбуваються в результаті завоювань або революцій) [9,
с.116].
Інкрементні зміни означають, що учасники акта обміну
переглядають свої контрактні відносини з тим, щоб одер
жати потенційний виграш від торгівлі. Але навіть такі диск
ретні зміни, як революції, на думку Д. Норта, ніколи не є
абсолютно дискретними, через вкорінення неформальних
обмежень в суспільстві [8, с. 21]. Нові інститути, на думку
вченого, з'являються тоді коли суспільство вбачає потребу
в отриманні прибутку, який не може бути отриманий в умо
вах вже існуючої інституціональної системи. Якщо вироб
ничі фактори надають можливість збільшення доходів, а
інституціональні цьому протидіють, тоді великі шанси ви
никнення нових інститутів.
На думку вчених, роль та завдання держави в процесі
інституціональних змін мають змінюватись у залежності від
становища суспільної системи та визначатись рівнем відпо
відальності держави за такий процес. Коли становище є ста
більним, поведінка економічних агентів передбачувана, а
економічна система повертається в стан рівноваги під впли
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вом механізмів зворотних зв'язків, то держава виконує пе
реважно функцію контролю. На етапі сталого розвитку
держава "добудовує" відсутні інституційні зв'язки і запус
кає механізми само налаштування інститутів у потрібному
їй напрямі. Коли ж система знаходиться у нерівноважному
стані, то держава відновлює відсутні або зруйновані кана
ли зворотного зв'язку через створення нових інститутів.
Процес вироблення рішень щодо інституційних перетво
рень, зокрема, законодавчих, має бути доступний кожній
із зацікавлених сторін (держава, бізнес, громадські органі
зації та ін.) і здійснюватись на умовах взаємної співпраці.
Як зазначає В.П. Решетіло, така взаємодія не є даниною моді
та грою в демократію, а є найважливішою умовою нелінійно
го управління складними відкритими системами. По відно
шенню до інституційних реформ це дає можливість перей
ти від моделі "політичної модернізації" інституційного се
редовища, що передбачає активну пропозицію інститутів з
боку держави, до моделі "ринкової модернізації", що оріє
нтується на попит на інститути з боку самих учасників рин
ку. Кардинальні інституціональні зміни повинні здійснюва
тися державою у взаємодії з іншими суб'єктами на умовах
партнерства, внутрішньої конвергенції, взаємного присто
совування держави та інших суб'єктів ринкової макроеко
номіки [10, с. 136].
На думку В.П. Андрущенка, в умовах інноваційної
трансформації освіти важливим є посилення позитивної
мотивації в навчальному процесі, оскільки саме вона спо
нукає до розвитку самостійного мислення і самоосвіти, що,
у свою чергу, впливає і на загальне бачення життєвих перс
пектив і риси життєвої стратегії [11, с. 5—12]. Можна пого
дитись з вченими, що людина може бути підпорядкована
законам ринку і поводитись як homo economicus, а може
стати творцем нових суспільних взаємин, а отже, рухатися
до асоційованих форм поєднання працівника із засобами
виробництва, за яких переборюватиметься їхнє відчужен
ня, натомість звільнення робочої сили матиме наслідком
лише необхідність перенавчання, а не збільшення безробіт
тя [12].
Варто зазначити, що світова економічна система кінця
ХХ ст. — початку ХХІ століть характеризується новою па
радигмою економічного розвитку на основі значного змен
шення ролі матеріальноресурсних компонентів суспільного
виробництва і підвищення його інтелектуального складни
ка [13, с. 354]. Сталий економічний розвиток на основі інно
ваційної моделі розвитку потребує підготовки та задіяння
людського капіталу, перетворення його на вагомий фактор
суспільного виробництва. У постіндустріальній економіці
вміння і здібності людини, увесь її інтелектуальний, психо
фізичний і соціокультурний потенціал, і навіть духовний
стан, перетворюється на головний виробничий ресурс [14].
Питома вага людського капіталу становить до 80 % у націо
нальному багатстві розвинених країн, приріст якого визна
чається умовами, створеними для розкриття людського по
тенціалу [13, с. 354]. Розкриття людського капіталу є не
можливим без освіти. Саме освіта, в Інчхонській декларації
"Освіта — 2030" визнається необхідною умовою розкриття
людського капіталу та стійкого розвитку [15].
На нашу думку, одним з напрямків залучення до навчан
ня може бути популяризація концепції освіти упродовж
життя, що є однією з провідних тенденцій сучасної освіти у
світі. Варто зазначити, що концепція освіти упродовж життя
розроблялась ще у другій третині ХХ ст. Більш високо осв
ічені люди, відстоюючи свої права, формують попит на де
мократію [16]. У 1972 році у Токіо у межах третьої Міжна
родної конференції з освіти дорослих було визначено пра
во людини і народів на освіту, їх право безперервно отри
мувати знання. На початку XXI ст. Лісабонський саміт Ради
Європи прийняв "Меморандум освіти упродовж життя" (бе
резень 2000 р.), який визначив безперервну освіту основ
ною програмою громадянського суспільства, соціальної
єдності й зайнятості, що базується на принципах: нові ба
зові знання і навички для всіх; збільшення інвестицій в
людські ресурси; інноваційні методики викладання й навчан
ня; нова система оцінки отриманої освіти; розвиток настав
ництва й консультування; наближення освіти до місця про
живання. На жаль, в Україні концепція освіти упродовж
життя не набула широкого розповсюдження. Тож, навчан
ню протягом життя має приділятись більше уваги, адже
знання дуже швидко застарівають і потребують безперер
вного оновлення.
Щоб зміст освіти не втрачав своєї актуальності, не зас
тарівав і працював на випередження необхідною є розроб
ка програм, модулів, які можна було б швидко змінювати,
адаптуючи їх до потреб та вимог суспільства. Можна пого
дитись з професором О. Кендюховим, що саме освіта спро
можна вивести Україну на якісно новий рівень розвитку як
в економічному, так і в культурному відношенні [17]. Доц
ільним є під час навчального процесу приділяти увагу та
ким важливим питанням як глобальна громадянськість, бо
ротьба з екстремізмом, розповсюдження цінностей свобо
ди, толерантності, недискримінації.
Варто додати, що активне використання інформа
ційнокомунікаційних технологій загалом у навчально
му процесі дозволить створювати, одержувати доступ,
зберігати, передавати та змінювати інформацію, сприя
тиме економії часу і зусиль, що позначиться на раціона
лізації навчальної діяльності. Підвищенню ефективності
навчальної роботи сприятиме розробка з використанням
ІКТ дидактичного забезпечення навчального процесу.
Важливим ресурсом у сучасному ВНЗ є високошвидкіс
ний Інтернет, використання якого дозволить не лише
отримати доступ до джерел додаткових матеріалів для
викладачів та студентів, а й використовувати online
підключення апаратури до мережі під час аудиторних
занять. На сучасному етапі трансформуються завдання
викладача, який має спрямувати студента на вміння орі
єнтуватись у глобальній мережі, де існує великий обсяг
інформації та ефективно використовувати необхідний
масив інформації під час виконання творчих завдань, на
писання рефератів, розробки проектів та ін. [18].
Отже, забезпечення стійкого економічного розвитку
суспільства, формування "нової", "постіндустріальної",
"інформаційної", "інноваційної", "нооекономіки", "еконо
міки знань" потребує удосконалення інституціонального
середовища в якому особлива увага була б приділена людсь
кому капіталу. Удосконалення інституційного середовища
потребує здійснення інституційних змін, а саме: зміни сис
теми формальних правил і неформальних обмежень, а та
кож механізмів, за допомогою яких вони вводяться в дію у
певних часових і просторових межах [19].
Необхідною умовою ефективної довгострокової пол
ітики держави є максимальна відповідність її цілей та зав
дань наявним інструментам та ресурсам, вжиття превентив
них заходів щодо виникнення можливостей опортуністич
ної поведінки. Формування та реалізація політики держави
має відбуватись на основі мінімізації втрат. Необхідним є
вироблення таких засобів, що оптимізують витрати держав
ного втручання та не перешкоджають можливим вигодам
від такого втручання.
Важливим є зменшення рівня корупції шляхом розроб
ки антикорупційної стратегії та впровадження ефективних
механізмів протидії корупції, зокрема, використання
новітніх технологій для забезпечення державою доступу до
інформації у формі "відкритих даних", проведення заходів
із формування світогляду щодо несприйняття корупції та
ін.
Удосконалити державне управління як передумову
структурноінноваційних змін в економіці України можли
во спрямовуючи дії за наступними основними напрямами:
визначення пріоритетів інноваційного розвитку; удоскона
лення механізмів та інструментів бюджетноподаткової,
грошовокредитної, регуляторної, приватизаційної, анти
монопольної, торгівельної політики тощо.
Однією із важливих передумов формування людсько
го капіталу є накопичення знань, пізнання сутності еконо
мічних процесів, виявлення закономірностей за допомогою
розумових операцій і реалізації економічних знань, нави
чок, умінь і якостей особистості в життєдіяльності.
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